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ABSTRAKT
Padyshim që njëra prej çështjeve më të rëndësishme të një shteti është siguria, mbrojtja e
territorit të tij. Ky punim diploma batchelor ka për qëllim të shqyrtojë çështjet e sigurisë së
shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ai është ndarë në disakrerë, ose pjesë në mënyrë që të
ndihmojë për të krijuar në mënyrë logjike dhe të qartë kuadrin teorik të problemit.
Fillimisht është pjesa përshkruese dhe teorike e cila lidhet me përkufizmin e konceptit të
sigurisë, ndërsa më pas, flitet rreth sistemit të sigurisëkombëtare, kërcënimeve të sigurisë,
interesave kombëtarë si dhe për sfidat e së ardhmes.
Më tej, për të parë më hollësisht çështjet e sigurisë, punimin e kam përqendruar në konfliktet
që kanë ndodhur në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në Kosovë, në vitin 1999 dhe në Bosnjë
dhe Hercegovinë, në vitin 1992. Pas kësaj pjese historike, vazhdohet me ndikimin e NATO-s
në Ballkan si një force paqëtuese dhe stabilizuese në rajon.
Nëpërmjet këtij punimi, unë jam përpjekur të nxjerr në pah ndikimin e organizatave
ndërkombëtare dhe sidomos të NATO-s për shkurajimin e konflikteve, duke e shndërruar
rajonin në një hapësirë gjeopolitike të qendrueshme, ndërsa Republikën e Kosovës në një
vend që aspiron përfshirjen e saj në organizata ndërkombëtare euroatlantike i ka krijuar
mundësitë për të ecur në këtë rrugë të shumëdëshiruar të integrimeve.

Fjalët kyçe: Ballkani Perendimor, NATO, siguria.
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OSBE- Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
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KFOR- Forca e Kosovës e udhëhequr nga NATO nëKosovë
EUPM [European Union Police Mission] – Misioni Policor i Bashkimit Evropian në Bosnje e
Hercegovinë
PAP-DIB [The Partnership Action Plan on Defence Institution Building]- Plani i Veprimit të
Partneritetit për Ndërtimin e Institucioneve të Mbrojtjes
EULEX- Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e Ligjit në Kosovë
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HYRJE
Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë arritur një përparim të madh në reformimin e politikave
të tyre të sigurisë dhe të mbrojtjes në pajtim me kërkesat e anëtarsimit në NATO dhe në
Programin e Partneritetit për Paqe. Megjithatë, duke u bazuar në dokumentet e sigurisë dhe të
mbrojtjes kombëtare të këtyre vendeve, janë disa rreziqe kyçe që mund ta destabilizojnë
rajonindhe ta shkaktojnë rishfaqjen e konflikteve të armatosura. Në mesin e tyre më kryesoret
janë kërcënimet e natyrës politike – nacionaliste/etnike dhe fetare, ato të shtetformimit, si
edhe të kufijve të kontestuar / të papërcaktuar. Në thelb, edhe përkundrejt përkushtimit
formal të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor për marrëdhënie të mira fqinjësore dhe
për të dhënë kontribut për stabilitetin dhe sigurinë rajonale, brenda tyre ende mbizotëron një
nivel i caktuar i dukshëm i ankthit, në saje të një mungese të qartë të besimit lidhur me sjelljet
e ardhshme të disa prej shteteve të tjera të rajonit. (Stojanović-Gajić, 2018)
Nga këndvështrimi i aftësive ushtarake, dhe i shpenzimeve të industrive mbrojtëse, Serbia
dhe Kroacia janë dy vendet mbizotëruese në rajon. Aftësitë ushtarake të vendeve të tjera të
rajonit janë parëndësishme kur krahasohen me ato të këtyre të dy vendeve. Po ashtu, krijimi i
mundshëm i Forcave të Armatosura të Kosovës nuk do ta ketë ndonjë ndikim domethënës në
ndryshimin e balancit rajonal të fuqisë. Përfshirja e NATO-s në Ballkan ka patur katër
rezultate kryesore. (Kurteshi, 2008) Së pari, përfshirja e saj ushtarake, si një force prapësuese
dhe stabilizuese, i ka dekurajuar konfliktet e armatosura dhe e ka transformuar Ballkanin
Perëndimor nga një rajon të shoqërive të dërrmuara nga lufta dhe me marrëdhënie fqinjësore
armiqësore, në një rajon që është relativisht i qendrueshëm. Së dyti, NATO ushtroi një
ndikim vendimtar në ndryshimin e strukturave të balancimit të fortë dhe të doktrinave të
ushtrive massive që bazoheshin në mbrojtjen territoriale dhe në prapësim; kësisoj, forcat e
armatosura kombëtare u shndërruan në ushtri profesionale, dhe aftësitë e tyre offensive
kundër fqinjëve u zvogëluan në një mënyrë domethënëse (Mustafa, 2008). Së treti, zgjerimi i
NATO-s në Ballkanin Perëndimor e pati një rol thelbësor në përmbylljen përfundimtare të
kufijve shtetërorë të vendeve individuale të rajonit. Së katërti, Partneriteti për Paqe i shoi të
gjitha shpresat për ndonjë bashkëpunim kundërbalancues bilateral apo rajonal nëfushën e
mbrojtjes, duke e shndërruar bashkëpunimin ekskluzivisht permes Brukselit në një çmim që
duhet paguar për anëtarësim. (Hasani, 2011.)
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Duke e shfrytëzuar Serbinë si strehë për interesat dhe synimet e veta kundër Perëndimit,
Rusia është duke e shtrirë sërish ndikimin e saj në Ballkanin Perëndimor, dhe këtë është duke
e bërë përmes shfrytëzimit të marrëdhënieve të trazuara etno-nacionale të rajonit dhe të
dobësive të shteteve që nuk janë anëtare të Unionit Evropian dhe të NATO-s, domethënë, të
Bosnjes e Hercegovinës, Kosovës dhe të Maqedonisë. Rusia do ta ketë një tokë të plleshme
për përmbushjen e synimeve të veta për aq kohë sa do të vazhdojë mbizotërimi i
pavendosmërisë së Brukselit dhe mungesa e një udhëheqjeje të fuqishme të SHBA-ve lidhur
me zgjerimin e mëtutjeshëm të NATO-s dhe të BE-së. (Đukanović, 2010)
Kosova përballet me një mjedis të sigurisë dhe të mbrojtjes që është i favorshëm, por, po
ashtu, edhe kompleks. Fqinjët e saj të drejtpërdrejtë, Shqipëria dhe Maqedonia, përjashtojnë
çfarëdo kërcënimi të drejtpërdrejtë që do të mund të vinte nga Kosova, ndërkohë që Mali i Zi
atë e sheh si një rrëfim të papërfunduar nga aspekt i stabilitetit dhe i sigurisë rajonale;
ndërkaq, Serbia, në të njëjtën kohë kur me Kosovën e ka synimin e përbashkët të anëtarësimit
në Unionin Evropian, atë e projekton si një kërcënim të drejtpërdrejtë konvencional dhe një
vend shqetësues, në vend që ta mendojë si një fqinj me të cilin ende nuk i ka zgjidhur
mosmarrëveshjet. Çfarëdo mundësie strategjike që Serbia mund ta shfrytëzojë nëse vendos ta
sulmojë Kosovën, por në rastin e ofensives konvencionale për ‘aneksimin’ e territorit në veri
të Ibrit, vështirë që do të ketë fitues të luftës dhe, në një rast të tillë, që të dyja palët mund ta
pësojnë një cenueshmëri pak a shumë të njëjtë politike të brendshme dhe të jashtme në një
konflikt të stërzgjatur. (Sanfey et al., 2018)
Qëllimi i hulumtimit
Qëllimi kyç i këtij hulumtimi është analizimi i detajizuar i teorive mbi gjendjen e sigurisë në
Ballkanin Perëndimor. Në kuadër të relizimit të këtij qëllimi do të analizohen politikat kyçe
të NATO-së në kuadër të mbarëvajtjes së sigurisë në Ballkanin Perëndimor.

Objektivat e hulumtimit
Ne baze te rishikimit te literatures relevante dhe qellimit qe ky hulumtim synon te arrije,
objektivat e percaktuara ne kuader te arritjes se rezultateve kyce, jane te listuara si vijon:
•

Rishqyrtimi i debateve teorike mbi sigurinë në përgjithësi dhe në veçanti mbi sigurin
në Ballkanin Perëndimor.
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•

Të rishikohen prioritetet e NATO-së në kuadër të menaxhimit të sigurisë në Ballkanin
Perëndimor.

•

Studimi i mundësive të reja të NATO-së për shtet që kanë në prioritet antarësimin në
NATO.

•

Të rishikohet se sa u kushtohet vëmendje çështjes së sigurisë nga shtetet e Ballkanit
Perëndimor

3

SHQYRTIMI I LITERATURËS
Dy dekadat e fundit sollën ndryshime revolucionare në Evropë. Në të njëjtën kohë, Ballkani
Perëndimor është rajoni i vetëm në Evropë ku ekuilibri i sigurisë është shumëmë i dyshimtë.
Është rajoni i vetëm ku u shoqëruan ndryshimet nga luftërat e përgjakshme, në të cilat
humbën jetën më shumë se njëqindmijë njerëz dhe miliona ishin shpërngulur. Është vendi i
vetëm në Evropën pas komunizmit ku u bë spastrim masiv etnik. Dhe ky është rajoni i vetëm
që ende troket në dyert e Evropës dhe cila nuk është e sigurt nëse do të iu hap ose jo. Vetë
Evropa nuk është e sigurt nëse dëshiron të hap dyert e saj, megjithëse premtimi për ta bërë
këtë u bë disa vjet mëparë. Ky është rajoni i Evropës ku historia është më e gjalla dhe ku
nacionalizmi agresiv është akoma i forte dhe prezent, madje edhe në disa qeveri dhe
institucione. (Galeotti, 2018)
Dokumentet përkatëse të sigurisë kombëtare tregojnë një ngjashmëri të jashtëzakonshme. Të
gjithë këto shtete të Ballkanit Perëndimor theksojnë integrimin Euro-Atlantik - me përjashtim
të Serbisë, ku anëtarësimi në NATO është ende shumë i diskutueshëm dhe kështu nuk
reflektohet si qëllim në strategjinë e sigurisë kombëtare. Në fushën e sigurisë të gjitha vendet
përveç Serbisë i japin shumë më shumë kredi NATO-së sesa për Bashkimit Evropian, ndërsa
- interesante – të gjithë parashikojnë anëtarësimin në Bashkimi Evropian jo vetëm si një
qëllim më i përgjithshëm, por si ai që do të ketë shumë më tepër efekte të thellan ëvendet e
tyre përkatëse. (Bieber & Tzifakis, 2019)
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2.1 SIGURIA SI KONCEPT
Sipas nivelit të tanishëm të zhvillimit shoqëror, siguria është element kryesor i ekzistencës
dhe i veprimeve në sistem individual, shtetëror dhe ndërkombëtar. Në rrafsh të shoqërisë,
siguria është vlerë themelore dhe gjendja e saj është e institucionalizuar përmes dukurisë së
shtetit sovran. Pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, diskutimet teorikë mbi konceptin e
sigurisë nuk e humbën rëndësinë dhe interesin për ta, por ata u pasuruan më shumëme
përfshirjen e përbërësve të rinj si siguria shoqërore, siguria njerëzoredhe siguria ekologjike.
Trajtimi i konceptit tësigurisë mund tëbëhet duke u mbështetur në zgjerimin, ose
moszgjerimin e tij, por edhe duke e vështruar atë në mënyrë rrënjësore [radikale]dhe
tejrrënjësore [ultra-radikale].(Ward & Droppert, 1950)
Nëse nuk ka zgjerim të konceptit të sigurisë, atëhere mund të flitet për siguri kombëtare, dhe
vënendja kryesore përqendrohet në sigurinë e shtetit, çka nënkupton ushtrimin e sovranitetit
dhe të integritetisi edhe krijimin e sigurisë edhe për shtetet e tjerë. Ndërsa, me përfshirjen e
përbërësve të rinjnë konceptin e sigurisë të cilat janë të rëndësishëm dhe kanë të bëjnë me
sigurimin e shoqërisë ku vëmendja kryesore ështësiguria e kombit, grupet shoqërore, atëherë
mund të flitet për siguri kombëtare.(Reimann, 2009)
Kur vëmendja në konceptin e sigurisë vendoset nënjerëzit e veçantë, në njeriun si qenie
njerëzore dhe në sigurinë e mbijetesës së tij, apotë cilësisë së jetës, atëherë kemi të bëjmë me
zgjerim rrënjësor të këtij koncepti. Ndërsa kur zgjerimi është tejrrënjësor kjo nënkupton edhe
sigurinë emjedisit jetësor dhe tëekosistemeve. Ka edhe një përmasë ekonomike tësigurisë e
cilaka dy anë: themelin ekonomik të përgjithshëmnjë fuqie luftarake dhe përmasën e saj të
veçantë të lidhur me sigurinë dhe forcat ushtarake. (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017)
Megjithatë, fuqia ekonomike mund të vihet në funksion të fuqisë luftarake, por edhe mund
tëjap kontribut në sigurimin ndërkombëtar(Asberg and Wallensteen, 1999, f.169).Sipas
Asberg-ut dhe Valentshtajn-it, zbërthimi i përmbajtjes së sigurisë varet nga tri përbërës
jetikë: vlerat thelbësore (qëkanë të bëjnë më atë se çfarëkërkohet të sigurohet), kërcënimet
ekistues që nënkuptojnë se meçfarë sfida përballen këto vlera dhe mjetet për menaxhimin e
kërcënimeve ku përfshihen burimet dhe aktorët të cilët mund të menaxhojnë kërcënimet
konkretisht dhetë garantojnë sigurinë.(Under, 2010)
Sipasdisa autorëve, kuptimi i sigurisë nuk ështëi mundur nëse nuk merren parasysh të trikëta
përbërës. Në politikën e fuqive të mëdha të kohës së sotme dhe në agjendën e tyre kryesore të
sigurisëkanë mbizotëruar çështjet e sigurisë kombëtare, çështjet e luftës dhe të paqes,
5

kërcënimet bërthamorë, përpjeket diplomatike për sigurinë, etj. Ndërsa si çështje të sigurisë të
një rrafshi më pak të rëndësishëm janë vështruar çështjet e mjedisit, menaxhimi i burimeve që
janë duke u pakësuar, sepse ato mendohen si burim i problemeve të rëndësishëm, por më pak
si kërcënime për sigurinë kombëtare. Megjithatë, shumë prej të këtyre çështjeve janë bërë
pjesë e agjendave kombëtare të sigurisë. Ky fakt nxjerr në pah edhe tri çështje tjera të
përmasave të ndryshme. (Petričušić, 2005)
•

Së pari, nëse mund të ndërmerren ushtarakisht aksione përkatëse, të cilat kanë të bëjnë
me çështje të caktuara mjedisore, atëherëato janë çështje të rendësishme për
strategjinë e sigurisë.

•

Së dyti, nëse aksioni ushtarak në secilën mënyrë shkakton rrjedhoja ekologjike,
demografike, këto qështje janë kyçe edhe për strategjinë e sigurisë.

•

Së treti, politika jopërparësore tësigurisë janë të tilla që mund të ndikojnë mbi
mënyren sesido përdoren fuqitënë të ardhmen (Herring, 1946).

Nocioni i sigurisë kombëtare, në nivel aktual të zhvillimit shoqëror, ekskluzivisht ka të bëjë
me shtetin-kombin Sovran, nga aspekti i mbrojtjes së integritetit fizik dhe territorial.
Ekzistojn një sër përkufizimesh të “sigurisë kombëtare”.
Mario Nobilo sigurinëkombëtare e përkufizon si “interaksion kompleks ndërmjet faktorit
politik, ekonomik, ushtarak, ideologjik, juridik, shoqëror dhe faktorëve të tjerë shoqërorë të
brendshëm dhe të jashtëm, përmes së cilëve shtetet individuale angazhohen të sigurojnë
kërkesa të arsyeshme për ta ruajtur sovranitetin e tyre, integritetin territorial, mbijetesën
fizike të popullsisë së vet, pavarësinë politike dhe mundësitë për zhvillim të balancuar dhe të
shpejtë shoqëror në nivel të njëjtë.”. Volter Lipman (1943:51), pohon se shteti është i sigurt
deri në atë shkallë kur ai nuk është në rrezik që t’i viktimizojë vlerat e veta themelore, pa
marrë parasysh se a bëhet kjo për qëllim të evitimit të luftës apo detyrohet për t’i mbrojtur
vlerat e tij në një luftë potenciale. (Graham et al., 2018)
Arnold Volfers (1952:167-168), sigurinë kombëtare e përkufizon nga aspekti objektiv dhe
subjektiv. i pari bën matjen e mungesës së kërcënimit ndaj vlerave themelore, ndërkaq i dyti
ka të bëjë me mungesën e frikës së shoqërisë për rrezikimin e vlerave të saj.Beri Buzan
(1998:214-242), është i bindur se siguria ndërlidhet me përpjekjet për liri nga frika. Në
kornizat ndërkombëtare, siguria përfshin kapacitetin e shoqërive dhe shteteve për t'u ruajtur
identiteti i tyre i pavarur dhe integriteti funksional.Ken But (1991:313-326), pohon se siguri e
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qëndrueshme mund të arrihet vetëm nga ana e kombeve dhe shteteve, të cilët këtë nuk ua
privojnë të tjerëve. Megjithatë, kjo mund të arrihet vetëm në rastin kur siguria do të
shqyrtohet si proces i çlirimit.”(Hansel & Feyerabend, 2018)
Siguria kombëtare përfshin sigurin e territorit kombëtar, kështu (duke përfshir edhe hasirën
ajrore dhe ujrat territorial) mbrojtjen e pronësisë së popullsisë së vet, ekzistimin dhe
mirëmbajtjen e sovranitetit të vet. Në kushte të përgjithëshme mund të përkufizohet si gjendje
e sigurisë së shtetit-komb. Siguria nuk është vetëm cështje e mungeses së kërcënimit por
duhet të kuptohet si aktivitet dhe system për mes të cilit mund të sigurohet praktikimi i
funksioneve elementare të shoqëris. Realizimi i këtyre funksioneve, paraqet një aspekt të
gjërë pozitiv të siguris, i cili shkon më larg sesa përceptimi negative i siguris. Siguria është e
kundërta e pasiguris, kërcënimi është rezultat i ndërhyrjes dhe burimeve të ndryshmë të cilat
shfaqen në natyrë, ose në mardheni ndërmjet shoqërive. (Blease, 2010)
Si elemente themelore të sistemit të sigurisë kombëtare janë aktivitetet operative të shoqëris
për të siguruar sigurin e saj.
Interesi më i rëndësishëm i cdo shteti është mbrotja e qytetarëve të vetë dhe institucioneve të
tij nga sulmi nga armiqët. Interesat kombëtare janë kyce për të formuluar politiken e sigurisë
kombëtare, si dhe na shërbejnë për t’u përballur me kërcënimet e sigurisë. Për të pasur një
pamje të qartë për vlersimin në një kornizë krahasuese, interesat e përcaktuara të sigurive
kombëtare të vendeve të rajonit janë shkrirë së brendëshmi dhe janë klasifikuar në:
Ekzistenciale, Fqinjësore dhe Rajonale, Integrime euro-atlantike, Interesat dhe qëllimet e
qeverisjes së brendëshme. (Reljic, 2017)
Interesat ekzistenciale mbulojnë mbrojtjen e sovranitetit dhe të pavarsisë, dhe mbrotjen e
qytetarëve të tyre. Maqedoni, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina nuk specifikojnë
qartëqëllimet e sigurisë për mbrojtëjen e këtyre interesave, ndërsa Kosova dhe Shqipëria
parashohin zhvilimin e sigurisë, të institucioneve të mbrojtjes, Kroacia konsideron që do t’i
shfrytëzojë të gjitha kapacitetet në dispozicion duke përfshirë edhe shfrytëzimin e forvave të
armatosura. Kurse Serbia përveç shfrytëzimit të këtyre kapaciteteve, synon të përdorë edhe
grumbullimin parandalues të jashtëm të të dhënave të intelegjencës, dhe masat parandaluese
të sigurisë. Shqipëria si prioritet sheh bashkpunimin rajonal dhe marrëdhëniet e mira
fqinjësore. Maqedonia mardhëniet e mira fqinjësore i sheh si “interes jetik kombëtar” duke
pasur parasysh përbërjen e saj etnike pastaj qështjet e pazgjidhura me Greqinë, Bullgarinë,
dhe Serbinë. Mali i Zi synon të krijojë mekanizma të përshtatshëm të sigurisë. Kurse Serbia
synon të ndërtoj “kapacitete dhe mekanizma të përbashkëta për zgjedhjen e, mospajtimeve
dhe të gjitha llojet e sfidave, rreziqeve dhe kërcënimeve në nivelin rajonal”. (Grimm, 2007)
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Të gjitha vendet e rajonit e përkrahin paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, anëtarësimi në
organizata ndërkombëtare është prioritet i çdo vendi të rajonit. Kroacia synon integrimin në
Unionin Evropian, ruajtjen dhe zhvillimin e rendit ndërkombëtar bazuar në parimet e
drejtësisë, si edhe respektimin e së drejtës ndërkombëtare. Po ashtu, një mjedis stabil dhe të
sigurt, zhvillim të demokracisë së vlerave, dhe parimeve demokratike, bashkëpunim me
organizatat ndërkombëtare. Shqipëria synon integrimin në bashkësinë Evropiane EuroAtlantike, përkrahje dhe përkushtim ndaj paqes dhe sigurisë ndërkombatëre si dhe luftën
kundër terrorizmit. (Larsen & Integration, 2020) Bosnja dhe Hercegovina synon antarësimin
ne NATO si edhe në aleanca të tjera të sigurisë. Integrimi në Unionin Evropian, luftën kundër
terrorizmit, krimit të organizuar dhe trafikimit illegal. Serbia synon integrimin në struktura
evropiane, dhe të sigurisë ndërkombëtare, ndertimi i një mjedisi të favorshëm të sigurisë dhe
integrimet evropiane si edhe në struktura të tjera rajonale. Mbrojtjen dhe zhvillimin
ndërkombëtar të bazuar në parimet e drejtësisë, respektimin e së drejtës ndërkombëtare dhe të
barazisë politike. (Kipred, 2014) “Interesat dhe Objektivat e Sigurisë Kombëtare të Republikës
së Kosovës janë pavarësia, sovraniteti dhe integriteti territorial; rendi kushtetues; zhvillimi i
qëndrueshëm ekonomik, jeta, mirëqenia, prona dhe siguria e qytetarëve të Kosovës; dhe
stabiliteti rajonal dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare. Interesat dhe Objektivat e
Sigurisë Kombëtare formojnë bazat për misionin dhe detyrat aktuale dhe të ardhshme të
institucioneve në përgjithësi, dhe institucioneve të sigurisë në veçanti. Interesat dhe
Objektivat e Sigurisë Kombëtare kategorizohen në këtë mënyrë: (Pietz & Remillard, 2017)
•

Pavarësia, sovraniteti dhe integriteti territorial,ruajtja dhe mbrojtja e sovranitetit dhe
integritetit territorial, përdorimi i mjeteve diplomatike në interes të mbrojtjes së
sovranitetit dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës, zhvillimi i
kapaciteteve të sigurisë dhe mbrojtjes, menaxhim të integruar dhe kontroll të kufijve
shtetëror.

•

Rendi kushtetues: Ruajtja dhe fuqizimi i sundimit të rendit dhe ligjit në tërë
vendin,respektimi i të drejtave dhe lirive të njeriut në pajtim më standardet dhe
normat ndërkombëtare,sigurimi i një sistemi gjyqësor të unifikuar dhe të pavarur.

•

Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik: zhvillimi i politikave për një treg të lire dhe
ekonomi të qëndrueshm, një mjedis të qëndrueshëm për investimet e huaja dhe
investimet vendore, bashkëpunimi ekonomik rajonal dhe ndërkombëtar.
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•

Jeta, mirëqenia, prona dhe siguria e qytetarëve të Kosovës: mbrojtja e jetës dhe
pronës, ngritja e mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët, garantimi i sigurisë së
gjithëmbarshme të qytetarëve.(Europian, 2016)

•

Stabiliteti rajonal dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare:integrimi dhe
bashkëpunimi me strukturat e Bashkimit Evropian dhe Euro-Atlantike, anëtarësimi në
organizata

ndërkombëtare,

pjesëmarrje

aktive

në

mekanizmat

rajonal

dhe

ndërkombëtar, promovimi i Kosovës jashtë vendit.” (Zyra e Kryeministrit, 2016).

Koncepti strategjik në parathënien e tij rikonfirmon angazhimin e vendeve antare të Aleancës
në lidhjen mes kombëve për të mbrojtur njëri tjetrin kundër rreziqeve të reja të sigurië e
paqës. Ky koncept shpreh angazhimin e Aleancës në parandalimin e krizave, menaxhimin e
konflikteve dhe bashkpunimin e ngushtë me partnered ndërkombëtarë, OKB dhe BE. Ky
concept rikonfirmon dëshirën për një botë pa armë bërthamore, po ashtu thekson angazhimin
e fortë për të mbajtur derën e NATO-s të hapur për të gjitha demokracitë evropiane të cilat
përmbushin kërkesat për antarsim. Koncepti i ri i NATO-s thekson se misioni thelbësor i
NATO-s do të mbetet i njejtë. (Qendror, 2017)
Kjo Aleancë pohon se do të mbetet një komunitet i pashembullt i paqes, lirisë, sigurisë dhe
vleareve të përbashkëta. Parimet e NATO-s nuk ndryshojnë, ajo do të vazhdojë të ketë
qëllime afatëgjatë, mbrojtjen dhe sigurinë e antarëve të saj me mjete politike dhe ushtarake.
Kjo Aleancë është e angazhuar në parimet e Kartës së Kombëve të Bashkuara, dhe në
Traktatin e Uashingtonit. Që të garantohet siguria e territorit dhe popullsis së vendeve të
NATO-s, kjo Aleancë do të përmbushë me efektshmëri të lartë tre detyra themelore të saj në
përputhje me ligjin ndërkombëtar. (Tahiri,2015)
Bashkëpunimi midis Bashkimit Evropian kontribon dukshëm në sigurinë e përgjithëshme të
hapësirës euro-atlantike. Po ashtu edhe bashkëpunimi midis NATO dhe Rusisë është me
rendësi strategjike, pasi ai kontribon në krijimin e një hapsire të përbashkët të stabilitetit
paqës dhe siguris. NATO dëshiron të zgjeroj konsultimet politike, dhe bashkëpunimin në
fushën me interest ë përbashkët duke e përfshir luftën kundër terrorizmit, drogës, mbrojtjen
raketore dhe promovomin e siguris ndërkombëtare në shkallë më të gjërë. Si rast i vecant në
histori NATO ëshhtë Aleanc sigurie e cila bazohet në përdorimin e forcave ushtarake të cilat
janë në gjendje të veprojn sëbashku në cdo mjedis, gjatë këti konteksti NATO duhet të ketë
burime të mjaftueshëme financiare, ushtarake, dhe njerëzore, për të përmbushur misionet e
saj të cilat janë thelbësore për sigurin e territorit dhe popullsin e Aleancës. Në përfundim të
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këti koncepti, udhëheqësit e NATO-s shprehin gatishmëri për të renovuar Aleancën në mënyr
që të jetë e aftë të përballet me sfidat e siguri së shëkullit 21. (Mehmetaj, 2016)
2.2 ANALIZA E KËRCËNIMEVE TË SIGURISË
Kërcënimet e sigurisë, janë të specifikuara në dokumentet e sigurive kombëtare të vendeve të
Ballkanit Perëndimor, ato përballen me një mori problemesh në formulimin e tyre, të cilat
ndryshojn nga mungesa e dallimit të qartë midis sfidave, rreziqeve, kërcënimeve, e deri në
përcaktimin e prioriteteve të kërcënimeve. Vlersimet e rreziqeve dhe të kërcënimeve mund të
shfrytezohen për të përcaktuar përgjegjësin në menaxhimin e rrezikut, duke përshirë
planifikim për situatat e paparashikuara, dhe përgjigjjet në kuadrin e qeverive ekzekutive, dhe
të ofruesve të shërbimeve publike. Sipas një analize të përqëndruar, keto janë të kalsifikuara
në kategorit konvencionale dhe Armët e Shkatërrimit në Mas, transnacionale dhe
jokomvencionale, qeverisja e dobet dhe emergjencat a po katastrofat. (Hajrullahu, 2009)
Vendet e ballkanit perëndimor, Bosnja e Hercegovina dhe Maqedonia pohojn se kërcënimet
për konflikte të armatosura nuk ka fare, Shqipëria dhe Kosova parashohin që do të ketë rënie
të tyre si dhe do të ketë pak gjasë që të ndodhin në të ardhmën. Kroacia dhe Mali i Zi i
trajtojn sitë reduktuara në mas të madhe kurse Serbia i konsideron vetëm si të reduktuara, por
asnjë nga këto vende konfliktin e armatosur nuk e përjashtojn si tërsi një kërcënim, i cili do
të mund të shkaktohej nga përpjekjet e dhunëshme të kufijëve, siq parashikohet nga
Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia, por është e qartë se mundesia e
ndonjë ofenzive kundër të tjerëve në rajon është e vogel, ashtu sic shihet nga Kroacia. Dhe
mund të përfundojn se rishfaqja e konflikteve të dhunëshme në rajon, nga këndvështrimet e
vlersimit të kërcënimeve nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, është e largët por nëse
jo mund të ndodhëte nuk mund të përjashtohet mundesia e intervenimeve të kufizuara të
armatosura. (Hide et al., 2018.)
Vendet e rajonit përhapjen e armëve për shkatërrimin në mas, identifikohet si një kërcënim i
një natyre ushtarake, por mund të supozohet që ky kërcënim është “importuar nga mirsjellja”
nga dokumentet strategjike të NATO-s. gjithashtu mund të konsiderojm që nëse jë kërcënim i
tillë do bëhet realitet, do të trajtohet së bashku me organizatat ndërkombëtare të sigurive dhe
mbrojtjes kolektive, si Këshilli i sigurimit i kombeve të Bashkuara, NATO-ja, Organizata
për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE). Rreziqet të cilat mund të shkaktojn
rishfaqjen e konflikteve të armatosura, përfëshirë dhe reagimet konvencionale,

sipas

dokumenteve të siguris dhe të mbrojtjes së këtyre vedëve janë kërcënimet e natyres politike-
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nacionaliste. Të gjitha shtetet e rajonit, duke përjshtuar Malin e Zi dhe Serbin, kërcënimet e
kësaj natyre i paraqesin si bring apo kërcënim të drejtëpërdrejtë.(Hasani, 2013)
Ndërsa Mali i Zi zhvillimet në lidhje me Kosovën i konsideron kyçe për sigurinë dhe
stabilitetin e rajonit. Ndërsa Serbia e paraqet Kosovën duke përfshir edhe Forcën e Sigurisë
(KSF) si një kërcënim të drejtpërdrejt. Kërcënimet transnacionle dhe jo-konvencionale, sa i
përket tyre të gjitha vendet e rajonit përafërsisht kanë të përbashkët të njejtat shqetësime,
sipas vlersimeve të tyre ato mbizoterohen nga levizje ekstremiste, terrorizmi, krimi
iorganizuar, trafikimi ilegal dhe krimet kibernetike. Trajtimi i këtyre kërcënimeve kërkon
bashkpunim shtetëror në nivel bilateral dhe multilateral. Por Kosova nuk e ka mundesinë e
një bashkpunimi të drejtpërdrejtë multilateral pasi nuk është e integruar në bashkësinë
ndërkombëtare por kjo kompensohet përmes kanaleve ansore të komunikimit, bashkpunimit
të drejtpërdrejt bilateral në vendet e rajonit.(Neziraj,2016)
Kërcënimet lidhur më qëverisjen e dobët e pasqyrojnë tranzicionin e papërfunduar të shteteve
të rajonit nga komunizmi në shtetet demokratike, me sistem funksional të ligjit dhe
institucioneve të fuqishme. Problemet

soci-ekonoike, korrupsioni institucionet e dobëta

mbizoterojn në vlersimin e kërcënimeve të rendit të ditës.( Kipred, 2014).
Në shtetet e dobëta, sovraniteti empirik i shtetit është vënë në pikëpyetje nga disa aktor
brenda saj. Pasigurit e shkaktuara nga nga shtetet e dobëta të tilla si: krimi i organizuar,
terrorizmi, flukset e refugjatëve, migracioni masiv kanë efekt mbytjeje. Edhe pse luftërat
mbaruan në Ballkanin Perëndimor, por shkaktuan pasiguri nga strukturat e shteteve të dobëta,
të cilat përbëjn një shqetësim të rëndësishëm në stabilitetitin e Ballkanit Perëndimor. Elke
Krahman argumenton se kërcënimet e reja të siguris nuk i drejtojn shtetet, por shoqërit dhe
individët. Prandaj qështjet e rendit dhe stabilitetit të brendëshëm duhet tu jepet prioritet
analitik. Sepse ato janë përcaktuesit kryesor të shumicës së konflikteve. Rënia e kmunizmit
liberalizimi i shoqëruar nga vokumi politik dhe ekonomik i institucioneve dhe numri i
konflikteve në rajonin e ballkanit qojn në varfërimin e popullsisë. (D. I. Politikave, 2013)
Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Bosnja e Hercegovina mund të klasifikohen si shtete të
dobëta, si në aspektin e institucioneve jo institucionale dhe rrugët ideacionale të koncëptimit
të shtetit të dobët, dhe në këtë drejtim, shtetet e dobëta të ballkanit mund të ngadalsojn
procesin e demokratizimit në rajon si dhe të promovoj riprodhim të paqëndruëshëmëris dhe
pasiguris. Problemet e siguris të tilla si: krimi i organizuar dhe korrupsioni po bëhën gjithnjë
e më shumë pengës për zhvillimin ekonomik. Pas përfundimit të luftërave jugosllave mund të
thuhet se potenciali për shkallë të madhe, konfliktesh të armatosura në Ballkan kan qenë të
zvogëluara në mas të madhe. Shkaqët rrënësore të konflikteve, si etniko-kombëtare dhe
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diskriminuese duhet të merren parasysh sëbashku me problemet e tanishmë të trajtimit të
pakicave dhe grupeve etnike. (Mbrojtjes, 2018)
Qasja në shërbimet shtetërore, standardet e pabarabarta të jetesës, mungesa e respektit për
fetë dhe kulturat e tjera luan një rol të madh në krijimin e kërcënimeve. Koncepti i siguris dhe
mbrojtjes i Maqedonis në vitin 2003 përkufizon: krimin e organizuar, terrorizmin,
emigracioni i paligjëshëm, trafiku ilegal me drog, armë i cilson si kërcënim i siguris
kombëtare. Strategjia e sigurisë kombëtare e Malit të Zi 2008, si kërcënime rendi
kontrabandën e drogave dhe armëve, migrim të paligjshëm, trafikim të qënieve njerzore.
Përhapja e krimit të organizuar është padyshim njëra nga rreziqet më të mëdha të siguris në
ballkan, kalimi nga sundimi komunis në demokraci, luftërat në rajonin e ballkanit në vitet
1999, dhe prania e shteteve të dobëta në kontestin e pasluftës është një mjedis i favorshëm
për rrjetet e krimit të organizuar. (Arti i Diplomacisë Ushtarake dhe Mjedisi i ri i Sigurisë,
2016)
Terrorizmi lehtë mund të gjej vend në konfliktet kombëtare dhe etnike. Dallimi midis krimit
të organizuar dhe terrorizmit bëhet duke ju referuar qëllimeve të tyre: terroristët kan motive
politike dhe kërkojn të dobësojn shtetin, ndërsa kriminelët krërkojn përfitime. Ekzistenca e
shteteve nacionaliste, etnike dhe fetare lëvizjet dhe rritjet e tyre të identitetit ndërkufitar
ofrojn rregullin bashkepunimin ndërmjet krimineleve dhe terroristëve, dhe ky bashkëpunim
në mës tyre kan dëmtuar respektin për sundimin e ligjit. Sipas një supozimi ndërtimi
politico-ekonomik përcaktohet si forcim i shtetit. Por rindërtimi i një shteti pas një konflikti
është shumë i vështirë, pasi në thelb ajo ka të bëjë me rivendosjen e besimit, dhe besimit të
njerëzve në sistemin e qeverisjes dhe sundimin e ligjit. Forcimi i shteteve të dobëta varet nga
suksesi i ndërtimit të shtetit. Proceset e shtetndërtimit të shteteve të dobëta në Ballkan janë
afërlidhur me procesin e integrimit në rajon. (Kosova - Serbia : Potenciali për bashkëpunim
dhe sfidat kyçe të perspektivës së përbashkët evropiane, 2014)

2.3 PËRFSHIRJA USHTARAKE E NATO-s
Disa nga ngjarjet më të rënda pas Luftës së dytë Botërore në Evrope ishin mizorit e kryera ne
ish Jugosllavi dhe krizat e refugjatëve. NATO ka kryer operacionin e saj të parë të reagimit
ndaj krizës në Bosnje dhe Hercegovinë, përfshirja e NATO-s në Bosnje dhe Hercegovinë
filloi në vitin 1992, në qershor të atij viti, ministrat e jashtëm të NATO-s deklaruan se
Aleanca do të mbështesë aktivitetet paqëruajtëse nën përgjegjësinë e conferences mbi
sigurinë dhe bashkëpunimin në Evropë e quajtura si (Organizata për Sigurinë dhe
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Bashkëpunimin në Evropë). Forca zbatuese e udhëhequr nga NATO (IFOR) u vendos në
dhjetor 1995 për të zbatur aspektet ushtarake të Marrveshjes së Paqës së Dejtonit dhe u
zëvendësua një vit më vonë nga forca e stabilizimit (SFOR). SFOR kontriboi për të ruajtur
një mjedis të sigurt dhe për të mundësuar rindërtimin e vendit pas Luftës së viteve 19921995. (Kasten et al., 2013)
IFOR e cila kishte për qëllim të mbikqyrë zbatimin e aspekteve ushtarake të Marrëveshjes së
Dejtonit, marrëveshje kjo e cila i dha fund Luftës së Bosnjës. Dhe detyra e saj ishte të
garantojë fundin e armiqësive si dhe të ndajë forcat e armatosura të Federatës së Bosnjës dhe
Hercegovinës dhe të Repubilkës Srpska. IFOR mbikqyri përcaktimin e kufirit ndër-etnik dhe
heqjen e armëve të rënda në vendet e miratuara te kantonimit. Pasi situata u përmirësua,
IFOR filloi të ofrojë mbështetje për organizatat e përfshira në zbatimin e aspekteve civile të
Marrëveshjës së Paqes së Dejtonit, duke përfshirë Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunimin
në Evropë, Zyrën e Përfaqësuesit të Lartë dhe Kombet e Bashkuara. (Jonuzi, 2014)
Ndërsa detyra kryesore e forcës së stabilizimit (SFOR) ishte të kontribonte në një mjedis të
sigurtë dhe në rindërtimin civil dhe politik, gjithashtu të parandalonte rifillimin e armiqësive,
për të promovuar një klimnë të cilën procesi i paqës mund të vazhdojë të ecë përpara. Për të
ndërtuar besimin në procesin e paqës, dhe për të kontribuar në sigurinë e përgjithëshme të
popullatës, SFOR grumbulloi dhe shkatërroi edhe municionet e pa regjistruara. Vetëm në
2003, hodhi poshtë më shumë se 11,000 armë dhe 45,000 granata. (Necess& Segundo, 2000)
Gjatë vitit 1998, konflikti i hapur midis forcave ushtarake dhe policore serbe dhe shqipëtare
të Kosovës, forcat kanë rezultuar me vdekjen e mbi 1,500 shqipëtarëve të Kosovës si dhe
kanë dëbuar 400,000 njerëz nga shtëpitë. Dhe komuniteti ndërkombëtar u bë shumë i
shqetësuar për konfliktin e përshkallëzuar si dhe rrezikun e përhapjes në vendet e tjera. Me 13
tetor 1998, pas një përkeqësimi të situates Këshilli i NATO-s autorizoi urdhërat për
aktivizimin e sulmeve ajrore. Ky veprim u projektua në mënyrë që të mbështeteshin
përpjekjet diplomatike si edhe për të bërë regjimin e Millosheviçit që të tërheqë forcat nga
Kosova. (Stojanović-Gajić, 2018)
KFOR-i u krijua kur fushata ajrore e NATO-s 78 ditore kundër rregjimit të Millosheviçit e
cila synonte t’i jepte fund dhunës në Kosovë, kishte mbaruar. KFOR e la marrë mandatin e tij
nga Rezuluta e Këshillit të Sigurimit të Kombëve të Bashkuara 1244, të 10 qershorit 1999
dhe Marrëveshjes ushtarake, ndërmjet NATO-s dhe Republikes Federale të Serbisë djhe
Malit të Zi. Objektivat e KFOR-t ishin të pengonin armiqësitë e rinovuara, të krijonin
ambient të sigurtë dhe të siguronin rendin dhe sigurinë publike, të mbështesnin përpjekjet
humanitare ndërkombëtare, dhe sot KFOR vazhdon të kontribojë në ruajtjen e një mjedisi të
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sigurt, dhe lirinë e lëvizjes për të gjithë, dhe përbëhet nga rreth 4,500 trupa të siguruar nga 28
vende dhe vazhdon të kontribojë në krijimin e njëmjedisi të sigurt, të pengojë armiqësitë e
reja ndaj Kosovës nga forcat Serbe (Đukanović, 2010). NATO ndërhyri edhe në Maqedoni në
konfliktin e brendëshëm në mes qeverisë dhe ushtrisë çlirimtare kombëtare të shqipëtarëve
etnikë. Trupat e NATO-s filluan fazën e dytë të operacionit të quajtur “Essential Harvest”
mision i cili ishte krijuar për të mbledhur armët e kryengritësve në Maqedoni. Fillimisht
trupat mblodhën 1,200 armë. Për të zbatuar marrëveshjen e paqës, parlamenti maqedonas
votoi 91 me 19 në favorë të ndryshimeve kushtetuese. Ai përfshin masa për të përmirsuar të
drejtat e shqipëtarëve etnikë. Dhe si përfundim NATO me përfëshirjen ushtarake të saj në
Ballkanin Perëndimor si një forcë paqëruajtëse, dekurajoi konfliktet e armatosura (Reimann,
2009).
2.4 PROGRAMI I PARTNERITETIT PËR PAQE I NATO-s DHE KOSOVA
Shtetet anëtare të Këshillit të Partneritetit Euro-atlantik riafirmojnë se institucionet efektive të
mbrojtjes shtetërore nën kontrollin civil dhe demokratik janë kyçe për stabilitetitn në zonën
euroatlantike dhe thelbësore për bashkëpunimin ndërkombëtarë të sigurisë. Plani i veprimit të
Partneritetit për Ndërtimin e institucioneve të Mbrojtjes (PAP-DIB). PAP-DIB do të
përcaktojë objektiva të përbashkëta për punën e partneritetit të inkurajojë shkëmbimin e
përvojës relevante midis të gjithë Aleatëve dhe partnerëve, të nxisë efikasitetin e burimeve
dhe të ndihmojë në fokusimin e programeve të ndihmës dypalëshe në lidhje me çështjen e
mbrojtjesë dhe sigurisë. Ajo do të përfshijë masa të reja për të lehtësuar bashkëpunimin
operacional ndërmjet strukturave të sigurisë. (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2017) PAP-DIB është
pjesë integrale e Partneritetit për Paqe. Aleatët dhe Partnerët angazhohen për dialog, këmbim
të përvojës dhe bashkëpunim praktik në ndjekjen e disa objektivave themelore për zhvillimin
e institucioneve të mbrojtjes efektive dhe demokratike, zhvillimi i masave efektive dhe
transparente për kontrollin demokratik të aktiviteteve të mbrojtjes, zhvillimi i procedurave
efektive dhe transaprente për të promovuar pjesëmarrjen civile, në zhvillimin e politikës së
mbrotjes dhe sigurisë, zhvillimi i masave dhe procedurave efektive për të vlerësuar rreziqet e
sigurisë, zhvillimi i strukturave dhe politikave efektive dhe transparente të personelit në
forcat e mbrojtjes, duke përfshirë trajnimin, edukimin. Kosova do të ketë pak vështirë t’i
bashkohet këtij program të Partneritetit për Paqë, pasi nuk e njohin shtetësin e saj katër vende
të NATO-s Rumania, Sllovakia, Spanja dhe Greqia. Por ministri i jashtëm i Letonisë Edgars
Rinkeviçs tha se dialogu i strukturuar i NATO-s në Kosovë është i mundëshëm. (Under &
Conference, 2010).
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2.5 NDIKIMI I ORGANIZATAVE NË PROCESIN PAQERUAJTËS NË BALLKANI
PERENDIMOR
Me praninë e vazhdueshme të ndryshme të paqeruajtjes dhe misioneve politike nga Kombet e
Bashkuara, Organizata e Traktatit të Atlantikut të Veriut, Organizata për Siguri dhe
Bashkëpunim në Evropë (OSBE) situata e sigurisë në Ballkan mbetet relativisht e
qendrueshme. Pas fushatës së NATO-s në 1999 në Kosovë, u vendos e autorizuar nga OKBja nga një forcë paqeruajtëse e NATO-s (KFOR) për sigurinë me Rezolutën 1244 e Këshillit
të Sigurisë dhe për të monitoruar tërheqjen e forcave të armatosura serbe nga Kosova dhe
ruajtjen e sigurisë. Pothuajse pas tetë vjetëve të administrates së OKB-s, të Kosovës, shpallja
e njëanëshme e pavarsisë në Kosovë 2008, krijoi kushtet për vendosjen e BE-s një mision
përsundim të ligjit dhe përgjegjësisë në fushat e politkës, drejtësisë dhe doganave (Reimann,
2009). EULEX u venbdos në nëntor të vitit 2008 përmes të ashtëquajturit plani gjashtëpikësh.
KFOR-i vazhdoi si një forcë paqëruajtëse sipas Rezolutes 1244, si dhe për të mbështetur
forcën e siguris së Kosovës.
Situata e përgjithëshme e sigurisë në Bosnje e Hercegovinë ishte relativisht stabile në vitin
2012, por korrupsioni, krimi i organizuar, mbetën si sfida të konsideruëshme. BE vazhdoi me
mbylljen e (EUPM) në qershor 2012 operacion ky i lindur për menaxhim të krizës në BE. BE
dhe OSBE në këtë kontest do të mbështesin sundimin e ligjit në Bosnje e Hercegovinë (Ward
& Droppert, 1950).
OSBE do të vazhdojë aktivitetin e saj pragmatic mbi sundimin e ligjit si dhe të ofrojë
ekspertizë teknike për autoritetet e Bosnje-Hercegovinës. Në Shqipëri, Serbi dhe Mal të Zi
aktivitetet e OSBE-s janë fokusuar edhe më tej në promovimin dhe konsolidimin e
institucioneve demokratike, sundimit të ligjit, dhe të drejtat e minoriteteve. Shqipëria ka qenë
e zhytur në një situatë të zymtë, kriza e cila rezulton nga zgjedhjet e diskutueshme 2009 e
cila në filim të vitit 2011 çoi në masivizëm, demostrata të cilat u kthyen në të dhunëshme,
OSBE ndihmoi në zbatimin e zgjedhjeve të nevojëshme dhe në reforma. Misionet ne Serbi
dhe Mal të Zi janë fokusuar në këshillimin e qeverive zbatimin e ligjeve dhe monitorimin e
institucioneve demokratike. (Đukanović, 2010)
Ndërsa korrupsioni, krimi i organizuar dhe kufizimet në media vazhdojnë të paraqesin
rëndësi, sfidat për konsolidimin e demokracisë, institucioneve në Shqipëri, Serbi dhe Mal të
Zi si dhe marrëdhëniet e paqëndrueshme në Bsonje e Hercegovinë dhe Kosova përfaqësojnë
rreziqet më të mëdha për stabilitetin e rajonit. Shtetet e Bashkuara, NATO dhe OSBE janë të
nevojshme për të adresuar në mënyrë efektive politikat institucionale dhe demokratike të
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rajonit. Për shkak të natyrës transnacionale të çështjeve jo-tradicionale të sigurisë, roli i
sigurisë nuk është i kufizuar vetëm për mbrojtjen e territorit kombëtar, por edhe për të
mbrojtur interesat e një rajoni të tërë. Pra, është interesi i BE-së për ta stabiliziuar rajonin e
Ballkanit në mënyr të përherëshme, në mënyrë që të përqëndrohen në ndryshimin e sfidave të
sigurisë. Por sa i përket Ballkanit BE gjithmonë është sfiduar në përpjekjet e saj për të
ndjekur një strategji koherente për të stabilizuar këtë rajon të paqëndrueshëm. Ndërhyrja e
Traktatit të Atlantikut të Veriut në Kosovë ka eleminuar rrezikun e konflikteve të mëtejëshme
dhe luftërave. Çështja e sigurisë njerëzore po merr rëndësi për Ballkanin Perëndimor, edhe
për të gjithë Evropën.

2.6 DILEMAT DHE SFIDAT E SIGURISË
Pas shkrirjes së jugosllavis Ballkani Perëndimor hyri në një rrugë tranzicioni dhe reformash
të cilat për arsye të ndryshme politik, ekonomike dhe të tjera ende po vazhdon sot. Me qëllim
të vlersimit të dinamikës së rajonit dhe qështjeve themelore që lidhen me të dhe ndikim të
ndërsjellt në njëri-tjetrin, klasifikuam periudhat e transformimit në tri procese: stabilizimi dhe
ndërtimi i shtetit, demokratizimi dhe ndërtimi i institucioneve dhe integrimi euroatlantik.
Siguria e Ballkanit Perëndimor është duke u bërë më komplekse në 25 vitete e fundit për
shkak të këtyre proceseve të papërfunduar së bashku me qështjet e pazgjidhura të kaluara që
dalin nga mardhëniet e ndërsjëllëta dhe reciprocikisht përforcimin e politikës socioekonomike, dhe etno-kombëtare, ndërkaq sfidat e reja të siguris po komplikojn më tej
gjendjen e sigurisë. (Ward & Droppert, 1950)
Në vend të përparimit të trnazicionit demokratik, dhe rrugën e integrimit, ndërveprimin e
elementeve të ndrysme, duket se e vendos rajonin në rrezik destabilizmi dhe progres i
ngadalsuar së bashku me faktin se jo të gjitha kërkesat për stabilitet janë përmbushur.
Stabilizimi dhe ndërtimi i shtetit, kryesisht i ndërtuar nga jashtë, është duke u zhvilluar para
dhe paralelisht si dhe në të njejtën kohë me demokratizimin. Suksesi i stabilizimit të
shoqërive të shkatërruara nga lufta varet nga mjetet e vlersimit dhe masat e besueshme që nuk
i mbajnë sytë drejtuesve të konflikteve dhe paqendrueshëmëris. Shfaqja e vendeve të reja të
Ballkanit Perëndimor përkoi me shfaqjen e një klase të re politike, që nuk ka përvoj për të
drejtuar dhe miratuar reformat e nevojëshmme, zhvillimi i strukturave shtetërore, menaxhimi
i pasaojave të konfliktit dhe për të siguruar zhvillimin demokratik. Por, megjithatë shumë
gjëra kanqenë të realizuara në 25 vitet e fundit gjithashtu edhe me mbështetjen dhe stimujt e
organizatave ndërkombëtare (BE, OKB, NATO). (Reimann, 2009)
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Mali i Zi- filloi procesin e pranimit në dhjetorë të vitit 2011 me qëllim

të hapjes së

negociatave, negociatat filluan në vitin 2012 dhe që atëherë kan përparuar. Zgjedhjet
parlamentare në vitin 2016 u zhvilluan në kuadrin ligjor të rishikuar dhe në mënyr
transparente të karakterizuar nga respekti i përgjithëshëm për lirit themelore. Përparimi duhet
të sigurohet në fushën e liris së shprehjes dhe mediave dhe në lidhje me ekonomin.(Reljic,
2017)
Serbia- në mars të 2012 Sërbis i është dhënë statusi i kandidatit të BE-s dhe hapi kapitutjt e
parë të negociatave në dhjetorë 2015. Program i ri i qeveris serbe përfshin pranimin e BE-s si
një qëllim parsor, Serbia ndërmorri hapat e mëdhaj drejt këti qëllimi. Ritmi i ngeociatave do
të varet nga progresi me rregull të ligjit dhe normalizmin e mardhënieve të saj me Kosovën
në mënyr që të dyja të vazhdojn në rrugën e tyre evropiane.(Grimm, 2007)
Shqipëria- në qërshor të vitit 2014 ju dha statusi i kandidatit të BE-s. Shqipëria ka filluar të
bëjë progrese të qëllueshëme drejt përmbushtjes së të gjitha prioriteteve kyqë për hapjen e
negociatave për anatarsim. Shqipëria duhet të arrij rezultate të prekëshme dhe të
qëndrueshëme. Niveli i ulët i dënimeve për vepra penale të krimit të organizuar, duke përfshir
edhe pastrimin e parave dhe rasteve të trafikimit, mbetet për tu adresuar. Progresi është
vërejtur duke luftuar radikalizmin, ekstremizmin, dhe terrorizmin. Ajo gjithashtu do të jetë
veqanarisht e rëndësishme për të finalizuar reformën zgjedhore.(Larsen & Integration, 2020)
Bosnja e Hercegovina-në shkurt të vitit 2016, Bosnja e Hercegovina paraqiti kërkesën për
t’u bashkuar me BE dhe pret një mendim për këtë. Forcimi i sundimit të ligjit dhe
administrates publike në përputhje me standaret e BE-s në të gjitha nivelet e qeverisjes, dhe
përmirsimin e mëtejshëm, bashkëpunimin ndërmjet të gjitha niveleve mbetet prioritet. Të
gjitha autoritetet e Bosnje e Hercegovinës duhet të rrisin fokusin e tyre për reformat e
qëndruesshme për të kapërcyer retorikën e rrënjosur në të kaluarën në mënyrë aktive të
promovojë pajtimin. (Graham et al., 2018)
Kosova- ka ndërmarrë hapa të mëdha në përmbushjen e liberalizmit të vizave duke lejuar
heqjen e kërkeses me kushtet që Kosova të ratifikojë marrveshjen kufitare me Malin e Zi dhe
të forcojë më tej historinë e saj në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Aktorët politikë duhet të kapërcejnë bllokimin politik të zgjatur dhe të adresojnë sfidat e
shumta të reformës lidhur me sundimin e ligjit duke përfshirë pavarsinë e gjyqësorit dhe
adresimin e reformave strukturore socio-ekonomike të nivelit të lartë të papunsisë. Kosova
duhet të thellojë dialogun e saj me Serbinë duke përfshirë zbatimin e të gjitha marrveshjeve
që Kosova dhe Serbia të mund të vazhdojnë rrugën përkatëse evropiane. (Pietz& Remillard,
2019)
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Kroacia- është pjesë e BE-s që nga viti 2013, po përballet me sfida të shumta ndër të cilat
raporti i progresit të komisionit thekson nevojën për të përmirsuar performancën e saj
ekonomike, duke komsideruar nje makroekonomi të tepruar pabarazitë në financat publike
dhe taksat pensionet dhe shëndetit, tregut të punës dhe përcaktim të pagave, administrate
publike, ndërmarrjet shtetërore dhe shërbimet në sistemin e drejtësisë. Ata duhet të heqin
dorë nga modelet e vjetra të sjelljes, klientelizmit, korrupsionit, përzgjedhja negative në
administratën public e të tjera. (Mehmetaj, 2016). Është një konkluzion i përhapur se nuk ka
përputhje dhe asnjë sfidë ushtarake për sigurinë e Ballkanit Perëndimor faktet e fundit
Maqedonia (përpjekjet përpërplasjet e dhunëshme ndëretnike), Mali i Zi (tentativat e
dështuara për të luftuar eliten e saj politike) si dhe përpjekjet e tjera për destabilizim, duhet të
na bëjë të vetëdijshëm për përpjekje të mundëshme të paparashikuara kundër sigurisë rajonale
të cilat mund të vijnë nga jashtë rajonit. (Larsen & Integration, 2020)
Një numër hapash që mund të merren nga NATO për rritjen e mëtejshme të stabilitetit të
sigurisë së Ballkanit Perëndimor mujnd të ishin këto që po paraqesin më vijim. Ballkani
Perëndimor ka nevoj për vëmëndje më të balancuar të NATO-s dhe aktorëve të tjerë
ndërkombëtarë, në lidhje me stabilitetin dhe demokracinë. Problemet e demokracisë në rajon
mund të shëndrrohen në probleme të stabilitetit. Kohët e fundit, Shqipëria ka shumë njerëz të
cilët pasi kanë dëshmuar një heshtje diplomatike kundrejt kultivimit të drogës dhe trafikimit
në Shqipëri, kanë thënë se demokracia Shqipëtare është duke u sakrifikuar për stabilitet, sikur
ish në regjimin komunist. (Kasten et al., 2013)
Veprim të mëtejshëm nga NATO për të gjetë një qëndrim në Bashkimin Evropian në lidhje
me njohjen e Republikës së Kosovës. Nëse qasja ndërkombëtare e sheh rastin e Kosovës si
unik, atëherë pesë vendet (Greqia, Rumania, Sllovakia, Spanja dhe Qipro) të cilat ende nuk e
njohin Kosovën, nuk kanë asnjë bazë kur argumentojnë se kanë prob;eme të ngjashmë etnike
brenda vendeve të tyre. Ndryshimet e fundit të dy dekadave në Ballkanin Perëndimor
kërkojnë vëmëndje dhe programe të edukimit shumë të veçantë në mënyrë që ato të
ndryshojnë në mentalitete të reja të prekëshme të popujve. Sa i përket formimit të
mentaliteteve të reja, edhe puna edukative e viteve të gjata mund të shkatërrohet në ditë ose të
mbetet e pa ndryshuar për shkakë të neglizhimit të rastësishëm. Nevoja për të rishikuar disa
aspekte të vjetërsuara të Rezolutes 1244 të Kombëve të Bashkuara e cila është bërë pengesë
për konsolidimin e mëtejshëm të institucioneve demokratike të Kosovës. (On Security
Issues in The Balkans, atlantic concil of Albania). (Necess & Segundo, 2000)
2.7 Kërcënimet e sigurisë në Ballkanin Perëndimor
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Vendet e Ballkanit Perëndimor kërcënimet konvencionale i shikojnë me të njëjtat syze, por
thjerrëzat i kanë të ndryshme. Bosnja e Herzegovina dhe Maqedonia konsiderojnë se
kërcënime për konflikte të armatosura pothuaj nuk ka fare, Shqipëria dhe Kosova parashohin
që do të ketë një rënie domethënëse të tyre, dhe që do të ketë shumë më pak gjasë që këto të
ndodhin në të ardhmen e afërt, Kroacia dhe Mali i Zi këto i konsiderojnë si të reduktuara në
masë të madhe, ndërkaq Serbia i trajton vetëm si të reduktuara. Megjithatë, asnjë nga këto
vende konfliktin e armatosur nuk e përjashton në tërësi si një kërcënim, që do të mund të
shkaktohej kryesisht nga përpjekjet për ndryshim të dhunshëm të kufijve (ashtu siç shihet nga
Shqipëria, Bosnja e Hercegovina, Mali i Zi dhe Serbia), mirëpo është e qartë (ashtu siç shihet
nga Kroacia) që mundësia e ndonjë ofensive të suksesshme kundër të tjerëve në rajon është e
vogël. Kësisoj, mund të përfundohet që rishfaqja e konflikteve të dhunshme në rajon, nga
këndvështrimi i vlerësimit të kërcënimeve nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, është
e largët, mirëpo, nëse kjo do të mund të ndodhte, atëherë nuk mund të përjashtohet mundësia
e intervenimeve të kufizuara të armatosura.(Stojanović-Gajić, 2018)
Në thelb, përkundër përkushtimit formal të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor, për
marrëdhënie të mira fqinjësore, dhe për të dhënë kontribut për stabilitetin dhe sigurinë
rajonale, brenda tyre ende mbizotëron një nivel i caktuar i dukshëm i ankthit në saje të një
mungese të qartë të një besimit , lidhur me sjelljet e ardhshme të disa vendeve të rajonit. Në
aspektin e aftësive ushtarake dhe shpenzimeve në industrinë mbrojtëse, Serbia dhe Kroacia
janë dy vendet mbizotëruese në rajon dhe se aftësitë ushtarake të vendeve të tjera të Ballkanit
Perëndimor janë margjinale, krahasuar me ato të këtyre dyjave, ndërsa, krijimi i mundshëm i
Forcave të Armatosura të Kosovës, sipas KIPRED-it, nuk do të ketë ndonjë ndikim
domethënës në ndryshimin e balancit rajonal të fuqisë. Shqipëria ka një buxhet mjaftë të
vogël dhe nuk është parashikuar ndonjë rritje e buxhetit të saj. Pra, buxheti ushtarak i
Shqipërisë është diku rreth 101,75 milion euro. Bosnja e Hercegovina e ka diku rreth 46
milion euro, buxhetin më të madh se sa të Shqipërisë dhe Kosova e ka 42,03 miliona euro,
ndërsa është e paraparë të rritet.(Hajrullahu, 2019)
Me ardhjen e NATO-së në Ballkan, është stabilizuar situata e sigurisë dhe janë dekurajuar
konfliktet e armatosura, ndërsa Ballkani Perëndimor si një rajon i shoqërive të dërrmuara nga
lufta dhe me marrëdhënie fqinjësore armiqësore, është shndërruar në një rajon relativisht të
qetë dhe stabil. Së dyti, NATO ka ndikuar që doktrina e ushtrive masive të bazuara në
mbrojtjen territoriale dhe në prapësim të transformohet në forca të armatosura dhe ushtri
profesionale, duke zvogëluar kështu aftësitë e tyre ofensive kundër fqinjëve. Së treti, zgjerimi
i NATO-s në Ballkanin Perëndimor e pati një rol thelbësor në përmbylljen përfundimtare të
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kufijve shtetërorë të vendeve individuale të rajonit. Së katërti, Partneriteti për Paqe i dha fund
të gjitha shpresat për ndonjë bashkëpunim kundër-balancues bilateral apo rajonal në fushën e
mbrojtjes, duke e shndërruar bashkëpunimin ekskluzivisht përmes Brukselit në një çmim që
duhet paguar për anëtarësim. Natyrisht, raporti i KIPRED-it shpalos një çështje e cila është
brengosëse dhe mund të bëhet problem për sigurinë rajonale dhe ky është bashkëpunimi
mbrojtës i Serbisë me Rusinë.(Kasten et al., 2013)
Bashkëpunimi Serbi- Rusi përfshin tri komponentë: Themelimin e Qendrës së Përbashkët
Serbo-Ruse për Reagim ndaj Situatave të Emergjencës, që është e para e këtij lloji që Rusia e
ka hapur në Evropë pas Luftës së Ftohtë; Manovrat e përbashkëta ushtarake, ku të parat janë
të planifikuara të mbahen këtë vjeshtë; dhe Statusi i Serbisë i Vëzhguesit në Asamblenë
Parlamentare të Aleancës Ushtarake Ndërqeveritare të udhëhequr nga Rusia – Organizata e
Traktatit të Sigurisë Kolektive(Women, 2013). Rusia është duke e shfrytëzuar Serbinë për
interesat dhe synimet e veta kundër Perëndimit dhe është duke e shtrirë sërish ndikimin e saj
në Ballkanin Perëndimor përmes të shfrytëzimit të marrëdhënieve të trazuara etnike të
shteteve të rajonit që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s: të Bosnjës e
Hercegovinës, Kosovës dhe të Maqedonisë. Në bazë të kësaj, Rusia do ta ketë një tokë të
pëlleshme për përmbushjen e synimeve të veta për aq kohë sa do të vazhdojë mbizotërimi i
pavendosmërisë së Brukselit dhe mungesa e një udhëheqjeje të fuqishme të SHBA-ve lidhur
me zgjerimin e mëtutjeshëm të NATO-s dhe të BE-së.(Hide et al., 2019)
Fqinjët e drejtpërdrejtë të Kosovës, Shqipëria dhe Maqedonia e përjashtojnë Kosovën si
kërcënim të drejtpërdrejtë, ndërsa Mali i Zi e sheh si një rrëfim të papërfunduar nga aspekti i
stabilitetit dhe sigurisë rajonale. Serbia, në të njëjtën kohë kur me Kosovën e ka synimin e
përbashkët të anëtarësimit në Bashkimit Evropian, Kosovën e projekton si kërcënim të
drejtpërdrejtë konvencional dhe një "entitet belaxhi” në vend se ta konsideroj si një fqinj me
të cilin ende nuk i ka zgjidhur marrëdhëniet. Pra, ka shumë gjasë që Serbia tashmë ka
planifikim ushtarak për situata të paparashikuara kundër Kosovës dhe kjo mund të supozohet
nga politikat e saj armiqësore të sigurisë dhe të mbrojtjes kundër Prishtinës.(Blease, 2010)
Në këtë rast, sipas analizës së KIPRED-it, nëse Serbia vendos ta sulmojë Kosovën, përveç në
rastin e ofensivës konvencionale për ‘aneksimin’ e territorit në veri të Ibrit, vështirë se do të
përcaktohet fituesi i luftës dhe në rast të konfliktit, të dyja palët mund ta pësojnë një cenim të
njëjtë politik të brendshëm dhe të jashtëm, në një konflikt të stërzgjatur. Prandaj, si
përfundim. Balancimi i fortë i Kosovës kundër Serbisë nuk është një opsion ekonomikisht
dhe ushtarakisht racional që do ta siguronte mbrojtjen e saj të suksesshme dhe përmbajtjen e
synimeve të mundshme ofensive të Beogradit. Zgjedhja e vetme është normalizimi i
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marrëdhënieve të mbrojtjes midis Kosovës dhe Serbisë, përmes masave për krijimin e
besimit, njësoj si dhe anëtarësia e Kosovës në Partneritet për Paqe, me çka do të hapej
mundësia për tërheqjen e KFOR-it që do të linte pas vetes stabilitet dhe siguri në të tërë
rajonin.(Grimm, 2007).
2.8 Roli i NATO-s për paqen dhe sigurinë e Ballkanit Perëndimor
Lidhur me ndikimin e NATO-s në këtë rajon është shkruar dhe thënë shumë. Ekzistojnë
mendime të ndryshme mbi rolin e Aleancës, disa janë pozitive disa të tjera janë kritike.
Mirëpo, në një gjë të gjithë dakordohen, NATO akoma ka punë të pambaruar në Ballkan. Nga
njëra anë ende ka vende-aspirante të cilat presin të integrohen në Aleancë, ndërsa nga ana
tjetër NATO zbaton operacione për mbështetje të paqes në këtë pjesë të Evropës, që
nënkupton se rajoni është plotësisht i stabilizuar. (Pietz & Remillard, 2019)
Kjo qasje u u aplikua edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor – anëtare të PpP, deri në Samitin
e Uashingtonit në vitin 1999. Megjithatë, pas krizës në Kosovë, dimensioni rajonal u shtua në
qasjen individuale nëpërmjet lansimit të Nismës së NATO-s për Evropën Juglindore (EJL), e
cila inkuadroi edhe shtetet-anëtare të cilat në atë kohë nuk ishin anëtare të Partneritetit për
Paqe (Bosnjën dhe Hercegovinën dhe Serbinë dhe Malin e Zi). Krahas kësaj nisme, në
Samitin e Uashingtonit Aleanca shpalli edhe Planin Aksional për Anëtarësim (PAA) në të
cilin, poashtu, ishin përfshirë edhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Në thelb, strategjia e
NATO-s në raport me Ballkanin Perëndimor është mbështetur në këtoparime. I pari,
vazhdimi i angazhimit ushtarak dhe politik i NATO-s në rajon. Kjo realizohej perms
përgjegjësisë së NATO-s për të siguruar një mjedis stabil dhe të sigurt në Kosovë për të
zbatuar Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara (KSKB). Në këtë
kontekst, Aleanca angazhonte forca të fuqishme, asistim të aspirantëve për anëtarësim në
Aleancë (Shqipëri, Kroaci dhe Maqedoni) në procesin e reformave në të gjitha fushat
relevante, pastaj mbështetje për Bosnjën dhe Hercegovinën (BeH), Republikën Federale të
Jugosllavisë–RFJ (të asaj kohe), drejt anëtarësimit në Partneritetin për Paqe pas përmbushjes
së kushteve, mbështetje për nismat dhe strukturat rajonale të cilat e përforcojnë besimin e
ndërsjellë dhe zhvillimin politik dhe ekonomik, siç janë Karta e Adriatikut, Nisma e Evropës
Qendrore, Nisma për Bashkëpunim e Evropës Juglindore, Procesi i Bashkëpunimit në
Evropën Juglindore dhe Pakti për Stabilitet dhe të tjera. (Hansel & Feyerabend, 2018)
I dyti, ruajtja e vazhdimësisë në qëllimin që Aleanca të ndihmojë shtetet e Ballkanit
Perëndimor në përpjekjet e tyre për reforma në sektorin e sigurisë. I treti, ruajtja e
partneritetit strategjik me Bashkimin Evropian (BE) në menaxhimin me kriza në rajon. Kjo,
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para se gjithash, ka të bëjë me përfundimin e misionit të SFOR në B-H dhe marrja e
operacionit nga forca të udhëhequra nga BE, duke shfrytëzuar burimet e NATO-s në bazë të
marrëveshjeve të dakorduara “Berlin Plus”. Gjithashtu, janë vendosur struktura përkatëse për
komandë në NATO në Sarajevë e cila ka qenë e angazhuar për të siguruar ndihmë në
reformat në Mbrojtje në BeH. Dhe i katërti, plotësueshmëria e aktiviteteve me politikën e
OKB-së, BE-së, OSBE-së dhe Grupit për Kontakt në frymën e pajtimit, mbështetjes së
përbashkët dhe transparencës.(Grimm, 2007)
Në përgjithësi, politika e Aleancës në raport me rajonin është udhëhequr nga parimi i
respektimit të integritetit dhe suverenitetit territorial të të gjitha vendeve të rajonit dhe nga
premtimi se do të ngelet e angazhuar në rajon derisa shtetet të integrohen në strukturat
euroatlantike. Në vazhdim të analizës sonë do të ndalemi më hollësisht në aspektet praktike të
politikës së NATO-s drejt Ballkanit Perëndimor, e cila realizohej nëpërmjet Nismës së
NATO-s për EJL-në dhe Planit Aksional për Anëtarësim. NISMA E NATO-S PËR
EVROPËN JUGLINDORE Në përgatitjen e Samitit të Uashingtonit u formua një gruppunues
“ad hoc” për bashkëpunimin rajonal në Evropën Juglindore i cili kishte për detyrë në kuadër
të Këshillit për Partneritet Euroatlantik (KEAP) të stimulojë dhe mbështesë punën midis
vendeve të Ballkanit Perëndimor. Komiteti Menaxhues Politiko-Ushtarak për PpP të NATOszhvilloi një numër të gjerë idesh për të promovuar bashkëpunimin rajonal dhe stabilitetin në
rajon, të cilat u miratuan nga Këshilli Euro-Atlantik (KEA). (Larsen & Integration, 2020)
Ideja ishte që nismat dhe programet të cilat do të zbatohen të jenë nën udhëheqjen dhe
pronësinë e rajonit, ndërsa me ndihmë politike dhe eksperte nga NATO. Kështu, në margjinat
e Samitit të Uashingtonit, gjatë ndërhyrjes së NATO-s në Kosovës, u lançua Nisma e NATOs për Evropën Juglindore. Kjo nismë përbëhet nga një grup programesh dhe nismash qëllimi i
të cilave është promovimi i bashkëpunimit rajonal, siguria dhe stabiliteti afatgjatë në rajon.
Nisma bazohet në formimin e Forumit Këshillues për Çështjet e Sigurisë në EJL, promovimi
i bashkëpunimit rajonal në EJL përmes aktiviteteve nën patronazhin e KEAP, shfrytëzim i
mekanizmave të PpP dhe programe për bashkëpunim në fushën e sigurisë midis vendeve të
rajonit. (Reljic, 2017)
Qëllimi i nismës ishte të sigurohet transparence në planifikimin e mbrojtjes, menaxhimin me
kriza dhe udhëheqjen e mbrojtjes. Në këtë nismë u përfshinë edhe disa shtete të cilat në atë
kohë nuk kishin bashkëpunim institucional me NATO-n, B-H dhe Kroacinë. Në këtë mënyrë
NATO vendosi bashkëpunim me të gjitha shtetet e rajonit, përveç RFJ-së së atëhershme, e
cila u përfshi më vonë në këtë nismë. Ndryshimet demokratike në Serbi dhe Kroaci që
ndodhën në vitin 2000 patën ndikim pozitiv për të gjithë rajonin. Ambienti i ndryshuar politik
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hapi mundësi për aktivitete dhe nisma të reja me qëllim të përmirësimit të sigurisë në rajon.
Kjo nënkuptonte promovimin e projekteve të reja, apo, ripërtrirje të disa nismave të vjetra me
programe të reja specifike, duke synuar paqen, bashkëpunimin, stabilitetin dhe sigurinë
afatgjatë n rajon. Shembull i mire për këtë lloj bashkëpunimi ishte formimi i SEEGRUP si një
instrument për zhvillim të qasjes rajonale në çështjet kyçe dhe për koordinim të projekteve
rajonale. Ky grup funksiononte sipas parimit të marrjes së presidencës me rotacion midis
vendeve pjesëmarrëse. (Sanfey et al., 2018)

2.9 E ardhmja e sigurisë në Ballkanin Perëndimor
Gjatë dy viteve të fundit, migrimi i paprecedent dhe sfidat e sigurisë e kanë vënë në
pikëpyetje elasticitetin e Evropës dhe fqinjësinë e saj të afërt në shumë nivele. Njëkohësisht,
është provuar se këto çështje janë mundësi për bashkëpunim më të madh, lidhje më të
ngushta dhe marrëdhënie të thelluara në Evropë, si rajon dhe si kontinent, përtej kombësisë
apo anëtarësisë në BE. Në këtë kontekst, bashkëpunimi mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor
duhet thelluar dhe intensifikuar edhe më shumë, me qëllim që të bëhet një shembull se si
mund të përballen sfidat e përbashkëta me një frymë solidariteti të vërtetë. Sepse, pikërisht,
solidariteti është katalizatori kryesor përforcimin e këtij bashkëpunimi. (Friedrich-EbertStiftung, 2017)
Ndërsa më shumë se 800.000 njerëz mbërritën në brigjet evropiane në vitin 2015 duke
kërkuar mbrojtje nga Greqia deri në Serbi dhe Gjermani. Këto mbërritje kanë rënë në më pak
se 200.000 deri tani në vitin 2016, falë bashkëpunimit të mire në rajon, përfshirë Deklaratën
BE-Turqi dhe një menaxhim më të mire të kufijve në mbarë rrugën e Ballkanit Perëndimor.
Në të njëjtën kohë, Evropa ka përjetuar disa sulme të përgjakshme terroriste në vitin 2015 dhe
2016, që shpalosin ndërlidhjen e luftëtarëve terroristë, trafikut të armëve të zjarrit dhe
rrezikut të radikalizmit nëpër të gjithë kontinentin. Ndonëse çështjet e migrimit dhe të
sigurisë janë fenomene mjaft të dallueshme, të dyja kanë demonstruar nevojën e qartë për një
reagim evropian në kuptimin e gjerë, bazuar në besimin e ndërsjellë, vlerat e përbashkëta dhe
shtimin e bashkëpunimit. (Reimann, 2009)
Ja pse një nga elementet kyçe të Rojës Evropiane Kufitare dhe Bregdetare – fusha e veprimit
e së cilës është aty kuk ryqëzohet migrimi dhe siguria – është pikërisht bashkëpunimiq ë nuk
kufizohet me BE-në, por fokusohet tek Evropa si rajon. Nëse është ish-Republika Jugosllave
e Maqedonisë, Bosnje-Hercegovina, Shqipëria apo Mali i Zi që janë nën trysni, Roja
Evropiane Kufitare dhe Bregdetare tashmë do të mund të ofrojë mbështetje shtesë kur bëhet
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fjalë pë rmenaxhimin e kufijve. Ja pse Europol-i do të dërgojë së shpejti oficerë të ndërlidhjes
në rajonin e Ballkanit Perëndimor për të forcuar bashkëpunimin dhe shkëmbimin e
informacionit mbi kontrabandën e migrantëve, hetimet dhe aktivitetet kundër terrorizmit. Dhe
gjithashtu, ja pse duam një përqasje të re në bashkëpunimin tone për armët e zjarrit me vendet
e Ballkanit Perëndimor, për të shmangur që më shumë armë zjarri të paligjshme të trafikohen
në rajon dhe të keqpërdoren për qëllime kriminale dhe terroriste gjetkë në Evropë. (Ward &
Droppert, 1950)
Tani më shumë se kurrë, një marrëdhënie e ngushtë dhe e qëndrueshme mes vendeve të
Ballkanit Perëndimor dhe BE-së është jetike. Ndërsa lëvizja bëhe tgjithnjë e më shumë një
tipar i qenësishëm i shekullit 21 dhe ndërsa metodat e kontrabandistëve dhe terroristëve
ndryshojnë gjithnjë e më shumë, partneriteti mes BE-së dhe Ballkanit Perëndimor vetëm do
të rritet. Së fundi, partneriteti ynë shkon dhe do të shkojë përtej migrimit dhe sigurisë, sepse
vendet e Ballkanit Perëndimor janë pjesë e familjes evropiane historikisht, kulturalisht, dhe
shpresojmë edhe institucionalisht në të ardhmen e afërt. Ne nuk duhet të lejojmë kurrë që kjo
fqinjësi të kthehet në të shkuarën, ku kujtimet e errëta të nacionalizmit janë ende të freskëta.
Rajoni i Ballkanit Perëndimor në tërësinë e tij tashmë duhet të shohë drejt së ardhmes – dhe
rruga e kësaj së ardhmeje mund të jetë vetëm evropiane; një rrugë që çon drejt përparimit,
begatisë, stabilitetit dhe paqes. Sepse kjo është ajo çka reflekton aspiratën autentike dhe
vizionin e gjithë popujve në këtë pjesë të Evropës. (Reimann, 2009)
2.10 Roli i Kosovës për paqen dhe sigurinë rajonale
Republika e Kosovës i konsideron paqen dhe sigurinë kolektive si parime bazë të themeleve
të saj. Disa ligje të Republikës së Kosovës i referohen angazhimit të Kosovës për
bashkëpunim ndërkombëtar. Për ta kuptuar më mire bazën ligjore për pjesëmarrjen e Kosovës
në misionet paqeruajtëse, është e rëndësishme të shqyrtohet korniza ligjore e tre akterëve
kryesorë vendorë, të cilët mund të jenë pjesëmarrës potencialë të misioneve ndërkombëtare të
mbështetjes së paqes, përkatësisht Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK ), Policia e Kosovës dhe
Mbrojtja Civile. Korniza ligjore për operacionet paqeruajtëse rregullohet nga një numër i
dokumenteve të ndryshme ligjore, duke përfshirë Kushtetutën e Kosovës, ligjin për FSK-në
dhe dërgimin e saj jashtë shtetit, ligjet që rregullojnë Policinë e Kosovës, si dhe ligjet që
përfshijnë shërbimin civil dhe mbrojtjen civile. (Under & Conference, 2010)
Të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, me përjashtim të Kosovës, marrin pjesë në
operacionet paqeruajtëse ndërkombëtare. Kontributi i tyre zhvillohet në kuadër të Kombeve
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të Bashkuara, NATO-s, OSBE-së dhe së fundmi këto vende ballkanike marrin pjesë edhe në
operacionet paqeruajtëse të BE-së. Përveç kësaj, si kandidatë ose kandidatë potencialë për
pranim në BE, të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar Marrëveshje Kornizë
të Partneritetit (MKP) me BE-në. MKP-të institucionalizojnë bashkëpunimin ndërmjet BE-së
dhe shteteve të treat në operacionet dhe misionet e PPSM-së.1 Deri më tani, marrëveshje të
tilla janë nënshkruar me Shqipërinë, Maqedoninë, Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjën e
Hercegovinën. Për më tepër, që nga viti 2004 Shqipëria ka kontribuar në operacionin
ushtarak të BE-së në Bosnjë e Hercegovinë (EUFOR ALTHEA), në Misionin e Trajnimit të
BE-së në Mali (EUTM Mali) dhe në EUFOR në Çad/RQA. Edhe Maqedonia ka marrë pjesë
në EUFOR Althea që ngaviti 2004, ndërsa Mali i Zi ka kontribuar nëoperacionin ushtarak të
BE-së kundër piraterisë në Kepin e Afrikës (EU NAVFOR Somali) dhe MisioninTrajnues të
BE në Mali (EUTM Mali). (Galeotti, 2018)
Serbia ka marrë pjesë në operacionin ushtarak të BE-së nëRepublikën e Afrikës Qendrore
(EUFOR RCA) që nga viti 2014, në Misionin e Trajnimit të BE-së në Mali (EUTM Mali) dhe
EUNAVFOR Atalanta në Somali. Bosnja dhe Hercegovina ende nuk ka marrë pjesë në asnjë
mission paqeruajtës të BE-së, megjithatë, forcat e armatosura të vendit kanë marrë pjesë në
misione të ndryshme paqeruajtëse të OKB-së dhe NATO-së. (Neziri, 2018)
Perspektivat e pasigurta të anëtarësimit të Kosovës në organizatat kyçe ndërkombëtare, siç
janë OKB, NATO, OSBE apo BE, e kanë kufizuar vullnetin e vendit për të kontribuar në
misionet paqeruajtëse. Megjithatë, me Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) të
nënshkruar mes BE-së dhe Kosovës n vitin 2015, mundësi të reja mund të shfaqen në
horizont për Kosovën, pasi dialogu politik mbulon edhe bashkëpunimin me organizatat
ndërkombëtare në çështjet që kanë të bëjnë me drejtësinë, larine dhe sigurinë. Pas përfshirjes
së Ballkanit Perëndimor në Strategjinë Globale të BE-së5 , ku koncepti i reziliencës është një
nga prioritetet kyçe të politikës së jashtme të BE-së, Kosova do të përfitonte duke kontribuar
në përpjekjet paqeruajtëse, por edhe duke e përdorur si mjet efektiv të politikës së jashtme
dhe për vendosjen e marrëdhënieve me organizatat ndërkombëtare në një nivel tjetër - si
partner i barabartë në ofrimin e sigurisë. (Galeotti, 2018)
Meqenëse pjesëmarrja e Kosovës në BE dhe mekanizmat e saj është shumë e ndikuar nga
pesë shtete anëtare të BE-së që nuk e njohin Kosovën, ky studim tregon se si MSA-ja mund
të rishihet si një mundësi për pjesëmarrjen e Kosovës në misionet paqeruajtëse të BE-së.
Studimi gjithashtu analizon kornizën ligjore ekzistuese për pjesëmarrjen e tillë dhe
identifikon kapacitetet potenciale dh efushat e ekspertizës në të cilat Kosova mund të
kontribuojë në mënyrë aktive. Andaj, kjo analyze përbën raportin e parë politik të këtij lloji
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që synon të hedhë themelet e planit të pjesëmarrjes së Kosovës në misionet paqeruajtëse si
dhe të përdorimit të këtyre mundësive si mjet për të avancuar qëllimet e politikës së jashtme
të Kosovës. (Petričušić, 2019)
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DEKLARIMI I PROBLEMIT
Qështjet e sigurisë gjithmonë kanë ngritur shumë diskutime ndërmjet studiuesve të
Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Vendet e Ballkanit Perëndimor rreziqet dhe kërcënimet e
sigurisë i klasifikojn në disa kategori, konvencionale dhe armët e shkatërrimit në masë,
transnacionale dhe jo konvencionale, qeverisje e dobët dhe katastrofat natyrore. Kërcënimet e
nayrës nacionaliste-politike, etnike dhe fetare, dhe ato të kufijëve të papërcaktuar janë njëra
prej rreziqeve kyçe të cilat mund të destabilizojnë rajonin dhe të rikthejnë konfliktet e
armatosura (Galeotti, 2018). Megjithatë, një kërcënim tjetër është edhe qeverisja e dobët, pasi
vendet e këtij rajoni konsiderohen me problem të shumta socio-ekonomike, institucione të
dobëta, korrupsion dhe krim të organizuar. Teksa sfidat rriten në numër dhe frekuencë, shtetet
nuk janë gjithnjë të afta për të mbrojtur popullsinë e tyre, duke rikonfirmuar rëndësinë e
organizatave ndërkombëtare të sigurisë, kryesisht OKB-së, si organizata më e madhe
multilaterale që vendos misionet paqeruajtëse, dhe NATO-s, si një aleancë ushtarake
ndërqeveritare dhe rajonale e dedikuar për paqen, sigurinë dhe mbrojtjen. Këto zhvillime
krijuar një ndjenjë urgjence për Evropën që të merrte më shumë përgjegjësi dhe të ndante
barrën për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare dhe të paraqiste veten si akter strategjik global
(Đukanović, 2010).
Dialogu politik synon të zgjerojë marrëdhëniet dhe bashkëpunimin mes BE-së dhe Qeverisë
së Kosovës. Ky dialog duhet të udhëheqë rrugën për krijimin e lidhjeve të ngushta të
solidaritetit dhe formave të reja të bashkëpunimit mes këtyre dy palëve. Dispozitat e nenit 11
u bëjnë thirrje palëve të promovojnë pjesëmarrjen e Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare
demokratike, avancimin e perspektivës evropiane të Kosovës dhe ‘afrimin’ me BE-në, rritjen
e konvergjencës me Bashkimin Evropian si dhe bashkëpunimin rajonal. Krahas kësaj, neni 14
i MSA-së e autorizon Kosovën që të iniciojë dialogje politike dhe të politikave nëpërmjet
Këshillit të Stabilizim-Asociimit (KSA) përmes takimeve apo ndonjë kanali tjetër të duhur
mes palëve. (Hajrullahu, 2020)
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METODOLOGJIA
Koncepti teorik i këtij punimi është formuluar në bazë të hulumtimit të aspekteve sigurisë dhe
rolit të saj në menaxhimin e paqës rajonale dhe ndërkombëtare. Metodologjia e hulumtimit e
përdorur në këtë punim konsiston në metodat e kombinuara nga ato përshkruese, statistikore
dhe përdorimi i të dhënave kryesisht sekondare. Për përgatitjen e punimit u bë mbledhja e të
dhënave përmes përdorimit të literaturës shkencore dhe profesionale nga autorë të ndryshëm,
si dhe në përdorimin e botimeve nga ekspertë, revistat shkencore nga lëmia e sigurisë dhe
burime nga interneti. Nga ana praktike u përdorën njohuritë e mija dhe në bashkëpunim me
mentorin do të shqyrtojë të gjitha problemet që lidhen me çështjet e kësaj teme.
Metoda krahasuese: - nëpërmjet kësaj metode bëhet identifikimi i elementeve në mënyrë
teorike dhe krahasohen me elementet e zbuluar në mënyrë praktike, në dimensione të
ndryshme mbi kërkesat e reja sipas rregullativës së NATO-së. Më pas krahasohen
ndryshimet, ndërmjet shteteve te Ballkanit Perëndimor.
Nisur nga këto rrethana shihet qartë se sa e rëndësishme mbetet metodologjia e hulumtimit të
këtij fenomeni. Si aspekte kryesore të sferës metodologjike mund të radhisim:

i) studimin e dokumenteve që burojnë nga studiuesit e sigurisë apo simpatizuesit e tyre;
ii) hulumtimin e librave dhe artikujve akademikë mbi sigurinë;
iii) studimin e informacionit mbi sigurinë që vjen nga mediat;
iv) intervistat me zyrtarëqeveritarëqëmerren me sigurinë;
v) studimin e dokumentevetëhapuraqeveritaredheatyretë NATO-së;
vi) analizën statistikore e incidenteve të sigurisë;
viii) studimin e dokumenteve të klasifikuara qeveritare;
ix) studimin e transkripteve nga hetimi dhe/ose marrja në pyetje e zyrtarëve që merren me
çështjet e sigurisë;
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PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME
Gjatë këtij punimi kemi përmbledhur disa pika kryesore, në mënyr që të bëjmë një revision të
qartë rreth asaj se çka kemi diskutuar gjatë punimit. Ajo se çka është e rëndësishme gjatë
shtjellimit të këtij punimi janë çështjet e sigurisë, pas rënies së komunizmit, liberalizmi i
shoqëruar nga vakumi politik i institucioneve, si dhe numri i konflikteve në rajonin e
Ballkanit Perëndimor çuan në varfërimin e popullsisë. Pas përfundimit të luftërave
jugosllave, mund të konsiderojmë se potenciali për shkallë të lartë konfliktesh të armatosura
në Ballkan kanë qenë të zvogëluara në masë të madhe. Ballkani Perëndimor hyri në një prag
tranzicioni dhe reformash të cilat për arsye të ndryshme politike vazhdojnë edhe sot,
periudhat e transformimit u klasifikuan me tri procese: stabilizimi, demokratizimi, dhe
integrimi euro-atlantik. Përfshirja ushtarake e NATO-s si një forcë stabilizuese ka dekurajuar
konfliktetet e armatosura, duke e bërë rajonin nga një vend me shoqëri të dërmuara të cilat
kanë mardhënie fqinjësore armiqësore, në një vend stabil me vende të cilët aspirojnë
integrimet euroatlantike. Andaj organizatat ndërkombëtare ndikuan në procesin e stabilizimit
të rajonit. Por krimi i organizuar, korrupsioni, flukset e refugjatëve, migracioni masiv po
përbëjnë të ashtëquajturën kërcënime të sigurisë të cilat po e çojnë rajonin në destabilizim
(Mehmetaj, 2016).
Ndërsa si kërcënim i cili mund të vijë nga jashtë është terrorizmi ndërkombëtar i udhëhequr
nga organizata terroriste ISIS i cili përbën një kërcënim të madh jo vetëm për rajonin tonë por
edhe për shumë vende të botës.

Rekomandime
Në bazë të studimit të literaturës relevante ky hulumtim nxjerr rekomandimet si me poshtë:

1- Modalitetet për dialogun e mundshëm midis Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e
marrëdhënieve të mbrojtjes dhe dialogu duhet të ndihmohen nga BE-ja dhe NATO-ja
bashkarisht.

2- Demilitarizimi i Veriut të Kosovës, si dhe i Luginës së Preshevës, përderisa Kosova të mos
e merr nga NATO-ja Planin Aksional për Anëtarësim, dhe Serbia të mosbëhet anëtare e BEsë.
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3- Ndryshimet e politikave të sigurisë dhe të mbrojtjes së Beogradit ndaj Kosovës, të
Strategjisë Kombëtare të Sigurisë, dhe të Strategjisë së Mbrojtjes.

4-Anëtarësimi i plotë i Kosovës në Ministerialin e Mbrojtjes të Evropës Juglindore.
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